As a signatory to ASCOBANS, the Netherlands has undertaken to work to achieve a favourable conservation status for harbour porpoises in its national waters. This includes setting up an efficient system for retrieving stranded animals and conducting full post-mortem examinations to establish (if possible) the cause of death, to collect tissue samples for further studies and to document food In 2016, 55 harbour porpoises were examined: 31 males and 24 females, of which 14 were adults, 33
juveniles and 8 neonates. Most of the harbour porpoises examined were killed due to a grey seal attack (31%), infectious diseases (29%) or food shortage (18%). Bycatch was the cause of death in 11% of the animals. Of the harbour porpoises examined during the 2008-2013 research period, 20%
were killed due to a grey seal attack, 18% died from infectious diseases, 14% died from severe emaciation and 8% from starvation. Bycatch was one of the most common causes of death, accounting for the death of 20% of the examined harbour porpoises.
In 2016, therefore, a larger proportion of the investigated harbour porpoises died as a result of attacks by grey seals and a smaller proportion as a result of bycatch. This may be explained by a shift in the causes of death, but also by a change in the numbers of animals examined. Since 2016, most of the animals examined were fresh (recently died), whereas in previous years more of the animals retrieved for post-mortem examination were in a state of decomposition. Stranded harbour porpoises in the bycatch category were somewhat decomposed, presumably because they died further from the coast. The various cooperative projects on bycatch, including the Remote Electronic Monitoring project, provide crucial information to enable continued investigation of this threat to the harbour porpoise population. The ASCOBANS Parties endeavour to reduce the percentage of human-induced causes of death among the harbour porpoise population to zero. The current figure lies well above this target. 
Figuur 4: Histogram van totale lengtes in cm van de onderzochte bruinvissen (kolom) en de gefitte distributielijnen van de mannelijke dieren (blauwe lijn, N=28) en vrouwelijke dieren (roze lijn, N=21).

De y-as toont de gemiddelde frequentie van de dichtheid van ieder interval. Alleen bruinvissen waarvan lengtes betrouwbaar waren zijn in deze figuur toegevoegd (N=49).
Neonaten (N=8) waren gemiddeld 80 cm lang, met een minimum van 68 cm en een maximum van 90 cm. Het gemiddelde gewicht was 8,2 kg, met een minimum van 5 kg en een maximum van 11 kg.
De periode dat deze neonaten gevonden zijn, was tussen 4 juni en 23 september. Een korte samenvatting per casus:
• UT1513: juveniel vrouwtje in normale voedingstoestand met bijtwonden en krassen op de flanken, staartvin en op het staartstuk. Er waren deels verteerde voedselresten in de maag aanwezig.
Histopathologisch onderzoek bevestigde degeneratieve veranderingen in het epitheel van de huid.
Naast de bijtwonden had het dier lokaal een uitgebreide longontsteking en lokale ontstekingen van de huid.
• • UT1517: was een juveniel mannetje in goede voedingstoestand die niet recent gegeten had. Het dier was levend gestrand, waar het werd gevonden met bijtwonden aan het hoofd, waarbij ook de ogen waren aangetast. Het dier is na de stranding geëuthanaseerd. Histopathologisch onderzoek wees uit dat beide ogen ernstig waren aangetast door het bijten.
• UT1554: was een juveniel mannetje in zeer slechte voedingstoestand waarbij bilateraal op het staartstuk wonden zijn waargenomen. De wonden toonden microscopisch ontsteking.
• UT1556: was een juveniel mannetje in zeer slechte voedingstoestand die niet recent had gegeten.
Tweezijdig op het staartstuk waren bijtwonden aanwezig. Alle bijtwonden toonden een onderliggende reactie en de verdikte wondranden lieten zien dat er al genezing plaatsvond.
Histopathologie bevestigde bacterie-ophopingen in het onderliggende vet. Daarnaast had het dier een ontsteking van de slokdarm. 
Infectieziekte
Zestien bruinvissen zijn overleden als een gevolg van een infectieziekte (UT1493, UT1494, UT1496, UT1497, UT1508, UT1512, UT1518, UT1520, UT1522, UT1527, UT1531, UT1535, UT1550, UT1552, UT1553 en UT1555). Dit waren 7 vrouwtjes en 9 mannetjes, waaronder 11 volwassen dieren en 5 juveniele, en gestrand gedurende verschillende maanden van het jaar en langs de hele kust.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen per casus:
• UT1493: juveniel vrouwtje in slechte voedingstoestand, dat niet recent gegeten had. Het dier was levend gestrand. Ze had een huidontsteking, longontsteking (vermoedelijk parasitair), en een ontsteking aan de mesenteriale lymfeknopen.
• UT1494: volwassen mannetje in een goede voedingstoestand dat recent had gegeten. Het dier had een infectie aan de slokdarm en een longontsteking.
• UT 1496: volwassen, zwanger vrouwtje in hele goede voedingstoestand, dat niet recent gegeten had. Het dier had een milde parasitaire infectie in de milt, een zeer ernstige parasitaire infectie in de lever en een ernstige parasitaire infectie in de longen. Tevens had het dier een long-en darmontsteking.
• UT1497: juveniel mannetje in zeer goede voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier had een zeer ernstige mondslijmvliesontsteking van bacteriële oorsprong. Uit het mondabces is Staphylococcus aureus gekweekt.
• UT1508: volwassen vrouwtje in goede voedingstoestand dat recent gegeten had. Het dier had een zeer ernstige parasitaire infectie in de longen en een ernstige parasitaire infectie in de lever.
Tevens had ze een hersenontsteking, waarschijnlijk chronisch.
• UT1512: volwassen mannetje in slechte voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier had een longontsteking en longvliesontsteking en tevens lokaal een ontsteking aan de huid. Uit de longontsteking is Edwarsiella tarda gekweekt.
• UT1518: juveniel vrouwtje in normale voedingstoestand dat recent gegeten had. Het dier had een longontsteking en huidontsteking en tevens waren er oude, geheelde afdrukken van netten te zien in de huid die mogelijk het gevolg zijn geweest van eerdere bijvangst.
• UT1520: juveniel mannetje in hele slechte voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier had een parasitaire longontsteking en een zeer uitgebreide hersenontsteking van onbekende oorzaak.
• UT1522: volwassen man in goede voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier had een ernstige hersenontsteking en een parasitaire longontsteking.
• UT1527: volwassen vrouwtje in zeer slechte voedingstoestand dat recent minimaal gegeten had. Het dier was levend gestrand, maar overleed op het strand. Het dier had een slokdarmontsteking en longontsteking. Uit de lymfeknopen van de baarmoeder en long werd Brucella sp. gekweekt.
• UT1531: volwassen mannetje in normale voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier had een longontsteking en tevens een hersenontsteking.
• UT1535: volwassen vrouwtje in zeer slechte voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Het dier was levend gestrand en tijdens transport overleden. Ze had zeer ernstige parasitaire infecties in de maag en oren, en ernstige parasitaire infecties in de longen, lever en pancreas. Tevens had het dier een longontsteking en een hersenontsteking, veroorzaakt door een Toxoplasma gondii infectie. Infectie met Brucella sp. werd bij deze casus uitgesloten.
• UT1550: volwassen mannetje in een slechte voedingstoestand welke recent nauwelijks gegeten had. Het dier had een ernstige, grotendeels parasitaire, longontsteking en een huidontsteking waarvan de oorzaak onduidelijk is.
• UT1552: juveniel mannetje in een erg slechte voedingstoestand dat niet recent gegeten had. Hij had een ernstige parasitaire infectie in de longen en milde parasitaire infectie in het hart. Tevens had het een longontsteking en een huidontsteking die mogelijk is veroorzaakt door een herpes virus infectie.
• UT1553: volwassen mannetje in een redelijke voedingstoestand dat recent gegeten had. Het dier had een, vermoedelijk virale, huidontsteking. Ook had dit dier een longontsteking en een chronische infectie van de lever.
• UT1555: volwassen zwanger vrouwtje in zeer goede voedingstoestand dat niet recent had gegeten. Het dier had een chronische huidontsteking en een longontsteking, veroorzaakt door een parasitaire infectie. Ook had ze een milde ontsteking aan de tong.
Voedseltekort
Tien bruinvissen zijn overleden als een resultaat van een voedseltekort; zes dieren waren ernstig vermagerd (UT1495, UT1511, UT1523, UT1546, UT1547, UT1548) en vier dieren, alle neonaten, zijn verhongerd (UT1524, UT1528, UT1532 en UT1536).
Vermagering
UT1546 was een juveniel vrouwtje in een slechte voedingstoestand. Ten tijde van de sectie waren er geen prooiresten in de maag aanwezig en had het een geringe parasitaire infectie van de longen en oren. Een mogelijke beet kon bij dit dier niet uitgesloten worden, omdat op de borstvinnen wonden 
Presentaties en bijeenkomsten
De in 2016 gegeven presentaties zijn weergegeven in Tabel 2. 
Infectieziekten
Qua ziekteverwekkers kan men denken aan parasieten, bacteriën en schimmels, en virussen. Wanneer ontstekingen gevonden worden in organen die ernstig genoeg zijn om de doodsoorzaak te kunnen verklaren, wordt de doodsoorzaak geclassificeerd als 'infectieus'. Vervolgens zal worden geprobeerd om de ziekteverwekker aan te tonen met aanvullend onderzoek, zoals bacterie-of schimmelkweek.
Overig
Deze categorie is toegevoegd voor de doodsoorzaken anders dan die binnen de andere categorieën passen. Deze doodsoorzaken kwamen veel kleinschaliger voor en zijn daarom samengevoegd in deze categorie. Traumadieren (zowel stomptrauma als trauma door bijvoorbeeld vermoedelijk scheepsschroeven) vallen onder deze categorie.
Onbekend
De categorie onbekend bevat dieren van welke de doodsoorzaak, om welke reden dan ook, onbekend is gebleven na het postmortale onderzoek. De categorie 'slachtoffer door aanval grijze zeehond' wordt ingedeeld in twee subcategorieën: 'acuut' en 'subacuut/chronisch'. De eerste omvat alle bruinvissen die direct aan de aanval overleden; die met grote mutilaties en waarbij de wondranden en bijtwonden in het leven zijn aangebracht en geen tekenen van heling tonen. De groep 'subacuut/chronisch' bestaat uit alle bruinvissen die geen grote mutilaties hebben, maar bijtwonden die gekenmerkt worden door tekenen van heling of ontsteking. 
Slachtoffer door aanval grijze zeehond
